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Abstract:  We  use  the  National  Transfer  Accounts  methodology  to  calculate  the 
lifecycle deficit in France for the years 1979‐2005. During this period, consumption 
profiles  were  roughly  constant  over  age,  while  labor  income  profiles  shifted  to 
higher ages. The share of the aggregate  lifecycle deficit  in GDP rose sharply  in the 
1980s due  to an  increase  in  the mean age of  the population.  In contrast,  the per 
capita shares of the lifecycle deficit attributed to the population under 20 and over 
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The  intergenerational  distributions  of  income  and  public  resources  are  recurring  issues  in 
national  public  debates.  In  France,  the  economic  slowdown,  growth  of  public  debt,  and 
uncertainty  regarding  the  long‐term  sustainability  of  the  pay‐as‐you‐go  pension  system  take 
center  stage  in  intergenerational  debates.  Some  authors  suggested  an  increasing  inequality 
between  generations over  the  last decades,  articulating  the  emergence of  so‐called  "golden" 
generations  that benefited  from  economic  growth between  1950  and 1970  and who did not 
modify  their  consumption  behaviors  after  the  economic  slowdown  at  the  expense  of  later 
generations  (Chauvel, 1998; Kotlikoff and Burns, 2012).  It  is however difficult  to  compare  the 





very  useful  to  better  ground  this  debate.  To  compare  the welfare  of  successive  generations, 
Auerbach, Gokhale  and  Kotlikoff  (1991)  have  originally  proposed  to  study  the  inter‐temporal 
government budget constraint. Generational accounting considers how much each generation, 
on a per person basis, is expected to pay  in future taxes net of transfer payments, over the life 
course.  Such  exercise  has  been  completed  at  the  beginning  of  the  2000s  in  France.  Bonnet 
(2002)  and  Accardo  (2002)  conclude  that  if  tax  and  social  policies  remained  constant  an 
intergenerational  imbalance would emerge. These studies also warned about the  fact  that  the 
magnitude of this imbalance is highly sensitive to the assumptions made.  
  
The  National  Transfer  Accounts  (NTA)  method  of  Lee  and  Mason  (2011)  provides  a  more 
thorough accounting of age‐specific resource allocation. An  informative  index falling out of this 
method  is  the  lifecycle  deficit,  which  is  defined  as  the  difference  at  each  age  between 
consumption and labor income. When the deficit is positive, this means that labor resources are 
not  sufficient  to  cover  consumption needs. Of  special  interest are  the  two ages  at which  the 
consumption and income age profiles intersect. Once the lifecycle deficit is computed, the next 




over  time  is  a  powerful  tool  to  highlight  the  potential  imbalances  between  the  various  age 
groups. 
 




with  the  advance  of  the  baby‐boom  generation.  This  time‐perspective  is  coupled  with  a 
comparative  approach  to other  countries  for which NTA  accounts have been  implemented  in 
order to highlight any specifics in France. 
 
The primary  advantage of a  study  covering a  long period  is  that  it  reveals  the  constants  that 
structure  society.  In particular, we  find  that  the  allocation of  consumption between  ages has 
remained relatively unchanged over the period. The total consumption profile is relatively stable 
after  17  years,  although  substitutions between  private  and  public  consumption  take  place  at 
different ages. Interestingly, the share of lifecycle deficit per capita in the GDP has held roughly 
constant both for the young and the elderly during this period. These developments may reflect 
a  certain  social  preference  for  equality  in  terms  of  consumption  between  ages  in  France. 












Consumption  and  labor  income  profiles  for  France  were  constructed  following  the  NTA 
methodology,  as  described  in  the  latest  version  of  the  Reference Manual  (UN,  2014).  This  is 
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health  expenditure,  and  other  expenditures  including  imputed  rents.  These  components  are 
obtained from the Family Budget surveys (Enquêtes Budget des Familles) which are conducted at 





Private  education  and  health  profiles  are  obtained  by  regression  methods.  For  education, 





0)  which  is  treated  separately.  Concerning  other  consumption,  the  allocation  by  age  is 
determined according to the piecewise linear profile suggested by Lee and Mason (2011, p. 62), 
which  is based on age‐specific contributions within the household. The weight  is 0.4 for young 
children  till age 4,  then  it  increases  linearly  from age 4  to age 20, and  is equal  to 1  for adults 
aged 20 and older. 
 










is  the  same  for  all  students of a given  level. Public health expenditure profiles are estimated 








Age  profiles  of  labor  income  (sum  of  wages,  self‐employed  incomes  and  payroll  taxes)  are 
constructed from the Family Budget Surveys. 
 
Once  calculated,  each  profile  is  smoothed  across  ages  using  the  Friedman  (1984)  method 
recommended  in  the NTA methodology  (UN,  2014, Appendix B,  p.  159‐164). Because  not  all 
profiles are available  for each year between 1979 and 2005, we  interpolate  the values  for all 
ages  in missing years using polynomial functions. Specifically, we rely on cubic functions which 







counterpart  for  the  income  of  the  self‐employed  is  derived  using  the  method  proposed  by 




employed, we determined  that  the share of  labor earnings  fluctuated between 0.59 and 0.83 







In this section we present a decomposition of  the  lifecycle deficit  for the year 2005  in France. 




Compared  to  the  age  profiles  of  the  various  countries  examined  by  Tung  (2011),  the  total 
consumption  profile  for  France  shows  a  special  feature:  it  appears  relatively  stable  once 
adulthood  is  reached,  especially  after  retirement.  Indeed,  the  French  consumption  increases 
continuously until age 17, after which it stabilizes at between 18,000 and 24,000 Euros per year 
until  the highest  ages.  In  this  respect,  France differs  from  the United  States  and many other 
developed countries in which per capita consumption increases after age 60 or 65. A breakdown 














































































In  the  case  of  France,  it  is  interesting  to  note  that  these  changes  in  private  and  public 





over  time  is also due  to  the growth  in private health care expenditures  (Lee, Donehower and 













































































United  States  and  Japan  being  all  around  26%.  Public  and  private  education  expenditure 
represents 7.45%, which is rather in the average of high‐income countries (7.64% in Spain, 8.37% 
in  Austria,  7.43%  in  the  United  States).  Health  expenditure  represents  12.29%  of  total 
consumption in France, which is also very close to the average of high‐income countries: 10.18% 
in Austria in 2000, 13.05% in Germany, 13.08% in Japan, but 16.04% in the US and even 18.52% 







Country  France  Germany Sweden  Spain  Finland  Austria  United 
States  Japan 
Year of survey  2005 2003 2003 2000 2004  2000  2003 2004
Health consumption (in %)  12.29 13.05 18.52 10.70 10.79  10.18  16.04 13.08
Education consumption (in %)  7.45 4,87 12.65 7.64 7.56  8.37  7.43 6.85
Public consumption (in %)  33.90 27.59 42.37 25.36 34.64  29.80  25.31 26.44
Health consumption per capita: 0‐19/20‐64  0.384 0.547 0.521 0.552 0.614  0.428  0.432 0.516
Health consumption per capita : 65+/20‐64  2.325 2.593 6.177 2.658 2.598  2.331  3.154 3.860
Private consumption per capita : 0‐19/20‐64  0.514 0.516 0.492 0.603 0.511  0.526  0.488 0.582
Private consumption per capita : 65+/20‐64  0.946 1.053 0.838 0.886 0.910  0.893  1.121 1.089
Public consumption per capita: 0‐19/20‐64  1.609 1.489 2.193 1.808 1.547  1.899  1.744 2.187
Public consumption per capita: 65+/20‐64  1.461 1.676 2.819 1.579 1.535  1.506  2.273 2.265
Total consumption per capita: 0‐19/20‐64  0.806 0.731 0.970 0.836 0.796  0.834  0.712 0.881
Total consumption per capita: 65+/20‐64  1.083 1.191 1.395 1.020 1.082  1.030  1.326 1.308
Average age of consumption (aggregate prof.)  41.61 44.96 43.18 40.57 42.20  40.81  41.43 45.85
Average age of income (aggregate prof.)  42.04 42.19 43.69 40.79 43.04  39.09  43.55 44.96
Average age of income (per capita prof.)  42.36 42.44 43.84 42.65 42.66  39.72  45.77 45.16
% of income before 20 (per capita prof.)  1.0 0.8 1.0 0.9 0.9  3.2  0.6 0.3
% of income after 65 (per capita prof.) 1.3 0.7 1.9 1.6 1.0  0.5  7.5 3.5
Age of maximal income (per capita prof.)  49  45 46 43 43  44  47 47
LCD lower threshold age (per capita prof.)  26  27 25 25 26  20  26 26
LCD upper threshold age (per capita prof.)  58  58 63 58 61  56  60 60
LCD age of minimum LCD (per capita prof.)  46  45 45 43 43  44  46 47












age distribution of  the population.  In France,  the average age at which one euro  is consumed 
within the population is 41.61 years (see Table 1). This is quite close to the average of other high‐
income  countries  such  as  the  United  States  (41.43  years)  or  Austria  (40.81),  but  this  age  is 
significantly higher in Sweden (43.18) and Germany (44.96). 
 









those aged 65 and over. As  is usually observed,  the bulk of health expenditures accrue  to  the 



























age  20  (1%)  or  ages  65  and  over  (1.3%).  This  is  explained  by  a  relatively  long  duration  of 
education on average and by a relatively low senior employment rate. As shown in Figure 1, the 
income age profile may be divided into three main phases: a sharp increase from ages 20 to 35, 
then  a  slow  growth with  a  peak  at  age  49,  and  finally  a  sharp  decline  until  around  age  60. 
Average labor income reaches its maximum at a higher age in France than in other high‐income 
countries. In the United States and Japan, countries also characterized by a relatively late peak, 
















higher age at which  labor  income reaches  its maximum. Another  important finding  is the huge 
decline  in  average  income  just  after  the  peak, which  is much  faster  in  France  than  in  other 




The average exit age  from  the  labor  force  is  for  instance 63.6  in Sweden, 63.1  in Norway and 








age when  individuals consume more  than  they produce  through  labor, and periods of  surplus 
during the working life when individuals produce more than they consume. 
  
As  shown  by  the  per  capita  age  profile  presented  in  Figure  1,  the  ages  at which  the  curves 
intersect are 26 years and 58 years, respectively. This means that on average labor income was 
higher than consumption during 32 years in 2005 in France. The duration of the surplus period 




producing more  than  they were  consuming. Another  result  from  Figure 2  is  that  the  lifecycle 
deficit reaches its minimum at age 46.  
 
Although  each  country  is  characterized by  a unique  set of  consumption  and  income profiles, 
these threshold ages differ little in France from those of other countries surveyed. In general, the 








The  second  age  threshold,  58  years  in  France,  is  again  very  similar  to  that  found  in  other 
countries with NTA accounts. The  second period of deficit begins at ages between 53 and 59 
depending on countries. However, some exceptions appear as  in Sweden where  the age  is 63 
years, which is explained by a higher average exit age from the labor force. Overall, the length of 










(Lee,  Donehower  and  Miller,  2011)  and  Sweden  (Lindh,  Oeberg  and  Sanchez‐Romero,  2011) 
being noticeable  exceptions. We now discuss  results obtained  from  the whole  sets of  Family 
Budget  surveys,  covering  the  period  from  1979  to  2005.  In  a  context  characterized  by many 
societal changes that are expected to influence the duration of the periods of surplus and deficit 





evolution  of  the  labor  income  age  profiles.  As  usual  in  NTA  methodology,  each  profile  is 
normalized by dividing income at each age by the sum of income earned for ages 30‐49. The age 
at which labor income reaches a peak shifts by 10 years during the period, from 39 years in 1979 
to 49  in 2005. As  shown  in Table 2,  this  rise has been particularly pronounced  from  the mid‐
13 
 
1980s  till  the mid‐1990s, with a shift  from 40 years  to 47 years. During  the whole period,  the 





Year of survey  1979 1984 1989 1994 1999  2005
Labor income       
Age of maximal income  39 40 43 47 48  49
Average age to earn one euro  42.50 41.24 41.63 42.23 42.21  42.36
Average  age  to  earn  one  euro  (weighted 
by pop.) 
40.23 39.36 39.82 40.64 41.18  42.04
Average age to earn one euro (pop. as of 
2005) 
41.75 40.87 41.30 41.91 41.95  42.04
Consumption       
Average  age  to  consume  one  euro  with 
population as of 2005 
36.57 37.23 38.27 39.40 39.96  41.61
Mean  age  to  consume  one  euro  –  with 
constant population (2005) 
40.30 40.50 40.96 41.31 40.93  41.61
Lifecycle deficit       
Lower threshold age  23 24 25 26 26  26
Upper threshold age  61 58 58 58 58  58
Number of years of surplus  38 34 33 32 32  32
Age of minimal LCD  40 41 42 45 45  46
 
 
Does this  increase  in the age when  labor  income  is at  its maximum have  led to changes  in the 
average age at which one euro  is earned over  the  life course? Curiously,  this average age has 
remained relatively stable over the period,  from 42.5 years  in 1979 to 42.36  in 2005  (table 2). 
Two  effects  have  to  be  taken  into  consideration  to  understand  this  paradox.  Labor  income 
depends on both the fraction of the population in the labor market and on the income earned. 
During  the  period,  there  has  been  a  significant  reduction  in  the  share  of  employed  senior 
workers,  particularly  due  to  the  various measures  implemented  for  earlier  retirement  in  the 
early 1980s. This is why we first observe a decrease in the average age, from 42.50 years in 1979 








definition,  the evolution of  this  age over  time depends on both  the  age profiles and  the age 
structure of  the population. To  isolate  the effect of  changes  in  the age profile, we  follow  the 











years  (half  that observed  in  France). The  stability  in  France may be  seen  as  the  result of  the 






















































to  the  younger  population.  This  is  different  from what  is  observed  for  the United  States  for 











constant during  the period. With  the population  of  2005  as  reference,  it  has  increased  from 





















































The change  in  the age profile of  the  lifecycle deficit  results mechanically  from  the  two  trends 
explained above. The displacement of the two age thresholds over time entails a shortening of 
the  period  during which  an  individual  is  a  net  contributor  (when  the  average  level  of  labor 
income exceeds the average level of consumption). As indicated in Table 2, the age at which the 
average  individual moves from a deficit to a surplus has  increased early  in the period, from 23 
years  in  1979  to  26  in  1994.  Since  1994,  the  lower  threshold  age  has  not  changed.  This 
postponement of when an  individual produces more than he consumes must be  linked  to  the 




61  in 1979 to 58  in 1984, due to the combined effects of decrease  in the  legal retirement age 
from  65  to  60  years  and  an  economic  downturn.  Since  1984,  this  threshold  has  remained 
invariant. As a  consequence,  the period of  surplus has  strongly decreased between 1979 and 
1989,  from 37  to 32 years, but  it has  remained  fairly constant since  then. Our  findings clearly 
show  a  reduction  of  productive  ages  related  to  structural  changes  on  the  labor market.  The 
range  of  productive  ages  has  tightened  around  the  age where  the minimum  of  the  lifecycle 
deficit  is observed, which  itself has moved significantly. The age corresponding  to a maximum 




These  changes have also  to be  considered alongside  the  improvements  in mortality observed 
during this period.  In France,  life expectancy has  increased from 78.3 years for women  in 1979 
(70.1 for men) to 83.9 years  in 2005 (76.8 for men). For both males and females, much of this 









As a consequence, the reduction of the productive period and  increases  in  life expectancy has 
led  to  an  increase  in  the  aggregate  lifecycle  deficit,  which  takes  the  age  structure  of  the 
population into account. This aggregate value is obtained by summing the value of the lifecycle 








Given  the overall  tightening of  the  income  age profile and  the  shift of  the age when  income 
reaches its maximum, the relative stability of the consumption age profile must therefore result 
from  redistribution between  ages. Resources  are  expected  to be  redistributed  from  the baby 
boomers  (active during  the period considered) to  the young and the elderly age groups.   As a 
preliminary  step, we  calculate  the  total  values of  the deficit  cumulated  respectively  for  those 
under aged 20 and for those aged at least 60. In Figure 5, we present these cumulated deficits as 
a fraction of GDP for each year of the period using the interpolated profiles. Our main finding is 
that while  the  relative weight of deficit  to GDP has  steadily  increased over  the period  for  the 












age  groups  remain  rather  flat  is  remarkable  given  the  significant  political,  economic  and 
demographic  changes  that  France has  experienced during  the  last decades. Nonetheless,  the 
increase  in the ratio of the cumulated deficit per capita between the population aged 60 years 

































































































































In  this  paper,  we  highlighted  some  aspects  of  the  interplay  between  population  structure, 
lifecycle  income  and  consumption  in  France  between  1979  and  2005.  We  believe  that 
establishing  time series  for NTA  is  important as  it permits  to see whether age profiles change 
over time and to reveal what phenomena are persistent in a given economy. The combination of 
various data offers a first glimpse at some fundamental characteristics of the French population 
and economy, which  is of doubtless utility  to  the public debate on  intergenerational welfare. 
Although  comparisons of  the  relative welfare between generations  remain difficult, especially 
because of  the multidimensional aspects of  this question,  the use of  total consumption  (both 
private and public) as a welfare indicator seems fruitful.  
 
Implementation  of  the  NTA  methodology  for  France  highlights  both  the  relative  equality  of 
consumption between ages and an increase in consumption profiles (normalized to labor income 
of ages 30‐49) over time, but the shift in favor of older persons does not seem as  large as that 
observed  in  the United States. Moreover, the reduction  in the period during which  individuals 





























































































































magnitude of  the deficit has  increased steadily  for  the  latter. Updating our data  thanks  to  the 
2010‐2011  survey  soon  available will  shed  light  on  how  the  relative  situation  of  the  old  has 
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